Jeroen Kistemaker (47) is een veelzijdig mens. Hij opgeleid in ICT en SPW en heeft twee banen. Twee dagen als ICT\'er bij Kindercentrum Watergraafsmeer en drie dagen als bso- coördinator/pm\'er/coach bij Stichting Kinderopvang Waterland in Monnickendam. SKW telt negen locaties, 80 medewerkers en vangt wekelijks 700 kinderen op. Vanwege het corona- virus doet de organisatie nu crisisopvang.

1. Wat betekent het om bso-coördinator te zijn tijdens een pandemie? {#Sec1}
====================================================================

\'Waterland doet crisisopvang voor ouders met cruciale beroepen, ook voor niet-klanten. De groepen zijn klein nu. Aan de kinderen merk ik niets, zij spelen en knutselen graag. Maar je merkt binnen onze organisatie en andere betrokkenen een sfeer van: dit gaan we met z\'n allen doen! Een grote saamhorigheid. We keken vooruit: stel dat 24 uursopvang en weekend- opvang nodig wordt. Ik dacht dat het lastig zou zijn om medewerkers te vinden, maar binnen een poep en een scheet hadden 15 medewerkers zich aangemeld. Natuurlijk zijn er collega\'s die angstig zijn en veel vragen hebben, maar ook dat hoort bij mijn werk: op de groepen langsgaan en met mensen praten.\'

2. Wat doen jullie nu praktisch? {#Sec2}
================================

\'Als de kinderen binnenkomen, handen wassen. Ouders blijven niet hangen en krijgen een korte overdracht. We houden ook contact met kinderen thuis. Alle groepen maken filmpjes en we delen die via het ouderportaal. Een leuk initiatief is een talentenshow, waarbij kinderen thuis dansjes en liedjes opnemen en insturen. Voor verjaardagen thuis maken we een leuke video voor dat kind en één collega gaat met de groep simpele gerechten maken en die video\'s delen. We laten kinderen thuis zien dat we hen missen.

3. Wat leer je van deze crisis? {#Sec3}
===============================

\'Persoonlijk: iedereen krijgt een spiegel voorgehouden. Wat is nu belangrijk in het leven? Ik hoor weinig mensen klagen, er ontstaat grote betrokkenheid in buurten. Ik hoop dat dit gevoel van verbondenheid blijft. Qua werk merk ik hoe belangrijk onze communicatie met ouders is. Als je het goed uitlegt, hebben zij daar begrip voor. We krijgen veel waardering, appjes: jullie zijn toppers.\'

4. Ook oudere kinderen komen naar de noodopvang. Hoe boei je hen? {#Sec4}
=================================================================

\'Niet anders dan zonder crisis. Oudere kinderen hebben meer uitdaging nodig. Ons beleid is: neem kinderen serieus. Nu gaat dat natuurlijk niet, maar normaal houden we regelmatig kindervergaderingen, waarbij ze zelf met ideeën komen. Soms resulteert dat zelfs in een gesprek met de directie. Daar komen topideeën uit. Op onze locatie Sport en Natuur hebben we nu een werkschuur waar de kinderen zagen en beitelen en we zijn bezig met een Kinderkookcafé. Hopelijk kunnen we na de crisis verder met al die leuke initiatieven.\'

5. Kinderopvangprofessionals klagen regelmatig over te veel regels. Hoe zie jij dat nu? {#Sec5}
=======================================================================================

\'Elke regel in het belang van het kind is goed. Nederland slaat soms door in regelgeving. Ik vind bijvoorbeeld dat de drie-uursregeling geen toegevoegde waarde heeft voor kinderen. Het is te duur, te arbeidsintensief en niet effectief. Tegelijkertijd is het goed dat we kwaliteitsregels hebben. Neem de regel dat je alle gegevens van ouders goed registreert en daarbij ook wie het kind ophaalt. Komt iemand anders het kind ophalen, dan moeten wij weten wie en de ophaler moet zich legitimeren. Dat zijn ook nu bij noodopvang goede regels in het belang en voor de veiligheid van het kind.\'
